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ABSTRAKT
Teza trajton auditimin në Sektorin bankar në Kosovë duke nisur me përshkrimin dhe duke
parë raportet vjetore bankare si dhe debatet në lidhje me problemet që shfaqen gjatë
procesit të auditimit. Është e rëndësishme që t’i jepet një vëmendje kësaj çështje dhe të
kontribuojmë më tepër në cilësinë e auditorëve duke certifikuar ata në bazë të praktikave
më të mira ndërkombëtare.
Tregu bankar i Kosovës, vazhdon të jetë atraktiv për investitorët dhe se vazhdon të
reflektojë nivel të lartë të qëndrueshmërisë në të gjitha aspektet, përfshirë nivelin e lartë të
kapitalizimit, pozitën e fuqishme të likuiditetit si dhe cilësinë e mirë të portofolit kreditor.
Auditorët luajnë një rol të rëndësishëm në tregjet financiare, duke promovuar besimin në
informacionet financiare siguruar nga bankat dhe institucionet e tjera financiare dhe duke
vepruar si një disiplinë për drejtorët dhe menaxhimentin. Ky punim synon të identifikojë
përmirësimet në funksionimin e sistemit auditues në të ardhmen.
Kriza bankare ka nxjerrë në pah dobesitë në nivelin e dialogut në mes të auditorëve dhe
mbikqyrësit. Në prag të krizave një numër i bankave të mëdha ka pasur takime mes
mbikqyrësve dhe auditorëve për më shumë se një vit.
Risku sikundër, në çdo proces shoqëron dhe procesin e Auditimit (të jashtëm dhe të
brendshëm). Përparimet që ka sjellur sektori bankar në Kosovë kërkojnë, që të vështrohen
në aspektin real financiar dhe në atë ekonomik. Në kuadër të sistemit financiar të Kosovës,
sektori bankar ka sjellur një stabilitet financiar të qëndrueshëm dhe stabil, karshi krizave
financiare globale. Këtë, e ka ndihmuar mjaft shumë eksperienca e degëve të bankave të
huaja në industrinë bankare, qëveprojnë në Kosovë, e cila padyshim është një përparësi në
sjelljen e një stabiliteti makrofinanciar në sistemin financiar të Kosovës.
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1. HYRJE
Për shumicën e organizatave publikimi i llogarive të audituara një herë në vit është diçka që
ata obligohen ta bejnë me ligj. Por shumica e ekspertëve janë dakord se vlera reale e
procesit të auditimit shkon përtej ‘mbushjes së një obligimi’ (ICAEW, 2012).
Nje tjetër qështje e ndjeshme që trajtohet nga SITEMAP (2016) është mbrojtja nga
mashtrimet si një përfitim nga auditimet të arritura me anë të kontrolleve të brendshme që
parandalojnë dhe zbulojnë parregullsi të kontabilitetit. Forcimi i integritetit financiar të një
organizate nëpërmjet një kontrolli zvogëlon rrezikun dhe koston e kapitalit argumentohet
në artikullin ‘Pse është i rëndësishëm auditimi?’
Për më tepër SITEMAP (2016) thekson se auditimi efektiv ndihmon organizatat për të
arritur qëllimet dhe objektivat duke matur performancën e përgjithshme dhe
produktivitetin, bazuar në transaksionet dhe të dhënat e biznesit, Për më tepër, auditimi
mbron një organizatë nga anomalitë financiare, duke paraqitur një tablo të besueshme
shëndetësore të organizatës në treg.
Nderkaq, Deloitte (2016) argumenton se auditimi është një proces shumë kompleks, dhe
rëndësia e auditorëve si një lidhje vitale në zinxhirin e raportimit financiar asnjëherë nuk ka
qenë më e rëndësishëm gjithashtu edhe roli i tyre shihet si këshilltarë të besuar dhe me
shumë vlerë.
Si po zhvillohet dhe a i është dhënë rëndësia e duhur auditimit të sektorit bankar në
Kosovë?
Në Konferencën e Dytë të Panairit Financiar në Kosovë në vitin 2014 është diskutuar
çështja e raportimit, duke vlerësuar se raportimi adekuat dhe auditimi i pasqyrave
financiare është shumë i rëndësishëm në njohjen e historikut të bizneseve. Tek ne këto
biznese mbajnë nga dy deri në tri pasqyra financiare, me ç’rast bizneset mbajnë pasqyra
financiare të veçanta për Administratën Tatimore, të tjera për zyrën e bizneseve, tjetër për
bankat.
Është e rëndësishme që t’i jepet një vëmendje kësaj çështje dhe të kontribuojmë më tepër
në cilësinë e auditorëve duke certifikuar ata në bazë të praktikave më të mira
ndërkombëtare, ku inspektimi i tyre bëhet përmes këshillit për raportim financiar, i cili
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këshill për momentin nuk bën kontrollimin e cilësisë së raporteve të auditorëve (Balija dhe
Kosumi, 2015).
Në anën tjetër, Russell (2013) argumenton se disa auditime janë emëruar sipas qëllimit apo
fushëveprimit te tyre. Fushëveprimi i një departamenti apo auditimi si funskion është
department i veqantë. Qëllimi i menaxhereve të auditimit ka të bëjë me interesat e
menaxhimit të tilla si vlerësimi i performancës apo efikasitetit.
Në Kosovë ligji për auditimin e brendshëm Ligji Nr. 03/L-128 qëka hyrë në fuqi nga viti
2009 ka për qëllim vendosjen e një efikasiteti më të madh operacional, një disipline më të
madhe buxhetore dhe fiskale si dhe respektimi i rregullave nga subjektet e sektorit publik,
duke kërkuar që veprimtaritë, të dhënat si dhe sistemet e menaxhimit dhe kontrollit të të
gjitha subjekteve të sektorit publik t’i nënshtrohen auditimit të brendshëm sistematik dhe
gjithëpërfshirës. Dhe, po ashtu të sigurojë që auditimet e brendshme të kryhen me qëllim të
ngritjes së efikasitetit të punës të subjekteve të sektorit publik në mënyrë që të ngritët niveli
i shërbimeve që u ofrohen shfrytëzuesve, përfituesve si dhe qytetarëve të Kosovës.
Sot në Kosovë operojnë 10 (dhjetë) banka komerciale dhe përbëjnë 69.0 përqind të aseteve
totale të sektorit financiar. Produktet dhe shërbimet e tyre përfshijnë llogaritë bankare,
kreditë, pagesa vendore dhe ndërkombëtare, kartela bankare, garancione bankare, letër
kredi, e-banking. Qasja në shërbimet e këtyre bankave mundësohet përmes aktualisht 263
degëve dhe nëndegëve, 540 ATM-ve dhe 9,493 POS dhe 196,656 llogarive e-banking.
Aktiviteti i tyre dominohet nga kreditë, afati i maturimit të të cilave mund të jetë deri në 15
vjet, varësisht nga lloji i kredisë. Nga totali i kredive, 65.2 përqind janë kredi për
ndërmarrjet. Pjesa më e madhe e këtyre kredive absorbohet nga ndërmarrjet e sektorit të
tregtisë (51.8 përqind e kredive të ndërmarrjeve), përderisa sektori i industrisë (përfshirë
minierat, prodhimtarinë, energjinë dhe ndërtimtarinë) ka 23.0 përqind të gjithsej kredive të
ndërmarrjeve. Sektori i bujqësisë aktualisht përbën 4.0 përqind të gjithsej kredive për
ndërmarrje. Pjesëmarrja e kredive për ekonomitë familjare është 34.4 përqind të gjithsej
kredive.
Struktura e detyrimeve të sektorit bankar dominohet nga depozitat, të cilat përfaqësojnë
80.2 përqind të gjithsej detyrimeve. Depozitat e sektorit bankar kanë shënuar rritje vjetore
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prej 6.5 përqind, duke arritur vlerën prej 2.7 miliard euro. Depozitat e sektorit bankar në
Kosovë përbëhen nga depozitat e ekonomive familjare me një pjesëmarrje prej rreth 74.4
përqind të depozitave të gjithëmbarshme, përderisa depozitat e ndërmarrjeve private
përbëjnë 20.1 përqind.
Bankat komerciale në Kosovë kanë strukturë të ndryshme aksionare. Tetë prej tyre janë
banka me kapital të huaj dhe dy me kapital vendor. Numri i të punësuarve në bankat
komerciale është rreth 3,337 (European Central Bank, 2011).
Më 27 korrik 2010, Kuvendi i Kosovës ka miratuar Ligjin nr. 03/L-209 për “Bankën
Qendrore të Republikës së Kosovës”.
Banka Qendrore e Republikës së Kosovës (BQK), pasardhëse e Autoritetit Qendror Bankar
të Kosovës, është subjekt juridik publik bazuar në nenet 11 dhe 140 të Kushtetutës dhe të
dispozitave të këtij ligji, që ka autonomi administrative, financiare dhe menaxhuese.
Tregu bankar i Kosovës, vazhdon të jetë atraktiv për investitorët dhe se vazhdon të
reflektojë nivel të lartë të qëndrueshmërisë në të gjitha aspektet, përfshirë nivelin e lartë të
kapitalizimit, pozitën e fuqishme të likuiditetit si dhe cilësinë e mirë të portofolit kreditor.
Kështu pohoi guvernatori I Bankës Qëndrore të Kosovës (BQK), Bedri Hamza në hapjen e
Panairit Financiar 2014, organizuar nga Shoqata e Bankave të Kosovës (Balija dhe Kosumi,
2015)
Duke marrë parasysh të gjitha faktet e lartëpërmendura gjatë këtij punimi do të paraqesim
shqyrtimin e literaturës për t’ju përgjigjur pyetjes së shtruar në lidhje me auditimin e
Sektorit Bankar të Kosovës.
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2. SHQYRTIMI I LITERATURËS
2.1 Auditimi si proces

Nëse ka një anë pozitive të krizës financiare, ajo duhet të jetë në mësimet që pjesëmarrësit e
tregut kanë mësuar nga kohët shumë të vështira. Dhe, si të gjitha palët e interesuara në kriza
bankare, auditorët e bankave duhet të kërkojnë mësime për t'u mësuar, thekson IACEW
(2010).
Auditorët luajnë një rol të rëndësishëm në tregjet financiare, duke promovuar besimin në
informacionet financiare siguruar nga bankat dhe institucionet e tjera financiare dhe duke
vepruar si një disiplinë për drejtorët dhe menaxhmentin. Ky punim synon të identifikojë
përmirësimet në funksionimin e sistemit auditues në të ardhmen.
Qëllimi i auditimeve është që të sigurojë besim më të madh në informacionin e dhënë nga
drejtuesit me një mendim të pavarur për të vërtetën dhe drejtësinë. Kjo vlen edhe për bankat
si dhe për subjektet e tjera që paraqesin pasqyrat financiare të audituara. Për bankat,
rregullatorët dhe mbikëqyrësit sigurojnë një mbrojtje shtesë, megjithëse me objektiva të
tjera dhe palë të interesuara tjera (Financial Services Faculty, 2010).
Kuadri aktual ka dhënë informacione të pamjaftueshme në lidhje me punën që e mbështet
një auditim. Kjo e bën të vështirë që investitorët të vlerësojnë performancën e auditorëve të
bankës ose të kuptojnë fushat kyçe të sfidës. Për të adresuar këtë boshllëk, bankat duhet të
konfirmojnë se fushat kryesore të gjykimit të diskutuara me auditorët janë përcaktuar në
vlerësimet kritike të kontabilitetit dhe të aktgjykimeve dhe shpalosjet në pasqyrat
financiare. Duhet të ketë një institucion që merret me shërbimet financiare që do të krijojë
një forum për investitorët dhe auditorët për të ndihmuar qëauditimi të jetë më transparent.
Auditorët duhet të ketë më shumë përfshirje në raportimin për seksionet e para të raporteve
vjetore. Përgjegjësitë e tyre për këtë aktualisht janë shumë të kufizuara (IACEW, 2010).
Dhe tujtje sipas IACEW (2010), drejtorët e bankave janë përfundimisht përgjegjës për
informacionin që ata paraqesin në raportet vjetore, dhe për informacionin për të cilin
raportojnë auditorët. Prandaj, raportimi bankar është vendi fillimit të çdo diskutimi për rolin
e auditorëve bankar.
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Komitetet e Auditimit luajnë një rol të rëndësishëm në qeverisjen përreth gjykimeve kritike
përfundimtare, vlerësimet dhe paraqitjen që kanë ndikim në llogari. Burimi kryesor i
informacionit për komitetet e auditimit është menaxhmenti ekzekutiv. Raportimi cilësor
nga auditorët për komitetet audituese mund të nxjerrë në pah boshllëqet në raportimin e
menaxhimit (IACEW, 2010).
Audtiorët dhe mbikqyrësit e bankës kanë role të ndryshme. Puna e mbikqyrësit është për të
kontolluar qëndrueshmerinë e një banke, që vepron rend rregullave të caktuara dhe merr në
konsideratë rreziqet e përgjithshme në sistemin bankar dhe financiar, si dhe mbanë
përgjegjesinë e dhënë për mbrojtjen e konsumatorit. Roli i auditorit është që të sigurojë një
opinion për aksionarët në informacionin e dhënë nga banka me pasqyrat e saj financiare.
Kriza bankare ka nxjerrë në pah dobesitë në nivelin e dialogut në mes të auditorëve dhe
mbikqyrësit. Në prag të krizave një numër i bankave të mëdha ka pasur takime mes
mbikqyrësve dhe auditorëve për më shumë se një vit. Dëshmitë nga auditorët e bankave
sugjerojnë se niveli i dialogut ishte shumë më i mirë nën regjimin e mëparshem të Bankës
së Anglisë si mbikqyrëse. Kjo vlen edhe për shpeshtësine e takimeve edhe gadishmërisë së
mbikqyrësve për të ndarë informacionin me auditorët.
Mbikqyrësit duhet të kenë përgjegjësi përkatese për cilesinë e dialogut. Nese mbikqyrësit
kanë ndonjë ndikim serioz mbi transparencën e auditorëve të bankave individuale ose në
përgjithësi, ata duhet të jenë të përgaditur që të ngrisin këto shqetesime në një nivel me të
lartë në kuadër të firmës së auditimit, bankës, dhe nëse kjo vleresohet si qështje serioze apo
e vazhdueshme të ngritet edhe në nivelin rregullativ të auditoreve (IACEW, 2010).
Edhe në Kosovë këto qështje janë të rregulluara me ligj, ku secila Njësi e Auditimit të
Brendshëm dhe secili Auditor i Brendshëm duhet të ushtrojë auditimet në pajtim të plotë
me ligjin, rregullat, standardet dhe praktikat e zbatueshme, duke përfshirë, por pa u
kufizuar, në ato të parapara në nenin 10.7 të këtij ligji; dhe Secila Njësi e Auditimit të
Brendshëm dhe secili Auditor i Brendshëm duhet të posedojnë dhe përdorin diturinë,
aftësinë dhe përvojën e nevojshme për zbatimin profesional të auditimit të brendshëm;
1. Komiteti i auditimit është organ i pavarur këshillëdhënës për menaxhmentin e lartë të
subjektit të sektorit publik dhe mbështetës për auditorët e brendshëm, duke:
- Siguruar një mbikëqyrje të planeve dhe rezultateve të auditimit;
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- Siguruar pavarësinë e Auditorit të Brendshëm;
- Vlerësuar përshtatshmërinë e burimeve të auditimit;
- Siguruar që rekomandimet e auditimit janë pranuar dhe zbatuar;
- Këshilluar mbi çështjet lidhur me rreziqet, sistemet e kontrollit të brendshëm dhe
auditimit (Kuvendi i Kosovës, 2009).

2.2 Sektori bankar në Kosovë
Më 27 korrik 2010, Kuvendi i Kosovës ka miratuar Ligjin nr. 03/L-209 për “Bankën
Qendrore të Republikës së Kosovës”.Banka Qendrore e Republikës së Kosovës (BQK),
pasardhëse e Autoritetit Qendror Bankar të Kosovës, është subjekt juridik publik bazuar në
nenet 11 dhe 140 të Kushtetutës dhe të dispozitave të këtij ligji, që ka autonomi
administrative, financiare dhe menaxhuese (BQK, 2010).
Sektori bankar në Kosovë ka vazhduar të jetë një nga sektorët kryesorë që i kontribuojnë
zgjerimit të aktiviteteve financiare në këtë shtet. Gjithsej dhjetë banka të licencuara
punonin në treg në vitin 2015, prej të cilave, tetë janë në pronësi të huaj. Pasuritë e bankave
të huaja përbëjnë 90 për qind të pasurive totale në treg (RBKO, 2016).
Banka Qendrore e Kosovës (BQK) është përgjegjës për licencimin e bankave. BQK-ja
publikon rregulisht listën e bankave të cilat operojnë në Kosovë e cila aktualisht përbehet si
në vijim:
➢ NLB Banka
➢ Banka Për Biznes
➢ Turkiye Cumhuriyeti ziraat Bankasi
➢ Banka Ekonomike
➢ Raiffeisen Bank Kosovo
➢ Procredit Bank
➢ Teb SH.A
➢ Banka Kombëtare Tregtare
➢ Turkiye Is Bankasi
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➢ Komercijalna Banka Ad Beograd
➢ Banka Kreditore e Prishtinës (BQK, 2014).
Banka Qendrore e Republikës së Kosovës (BQK) kryen analiza në funksion të objektivave
të saj për ruajtjen e stabilitetit financiar dhe përkrahjes së politikave të përgjithshme
ekonomike në Kosovë. Krahas objektivave të saj, BQK publikon raporte periodike dhe jo
periodike mbi zhvillimet ekonomike në vend me theks të veçantë në zhvillimet e sektorit
financiar.
Gjatë vitit 2015 është vazhduar me ekzaminimin e bankave, sipas planit vjetor të
ekzaminimeve për vitin 2015, duke aplikuar çasjen e mbikëqyrjes së bazuar në rrezik, si
dhe duke përcaktuar edhe llojin e ekzaminimit si: ekzaminimet e plota dhe të fokusuara.
Ekzaminimet në vend, si pjesë mjaft e rëndësishme e procesit të mbikëqyrjes së bankave,
kanë pasur qëllim vlerësimin nga afër të profilit të rrezikut të bankave, si dhe përcjelljen e
përmbushjes së rekomandimeve dhe vendimeve të dala nga ekzaminimet e kaluara. Gjatë
vitit 2015 janë kryer gjithsej 9 ekzaminime të bankave, prej të cilave 5 ekzaminime të plota
dhe 4 ekzaminime të fokusuara. Ekzaminimet janë kryer duke adresuar një varg gjetjesh, ku
disa prej tyre janë shoqëruar edhe me vendime për masa administrative. E gjithë kjo, në
funksion të zbatimit të legjislacionit në fuqi në fushën e bankave. Raportet e ekzaminimit
janë përgatitur bazuar në llojet e rreziqeve bankare si: rreziku kreditor, rreziku i likuiditeti,
rreziku i tregut dhe rreziku operacional. Deri më tani, përjashtuar disa banka që janë të
vogla dhe të cilat janë hapur së fundmi, pothuajse të gjitha bankat janë ekzaminuar
(ekzaminime të plota) konform Manualit të Mbikëqyrjes së bazuar në Rrezik për Banka.
Nga ekzaminimet, mund të konstatojmë se bankat janë të shëndosha dhe stabile, si dhe
përgjithësisht kanë qenë në pajtueshmëri me kornizën ligjore të BQK-së. Përfundimi i
ekzaminimeve brenda afateve të caktuara ka qenë kriter strukturor në kuadër të Programit
Stand-By me Fondin Monetar Ndërkombëtar. Bëhet fjalë për ekzaminimet pas hyrjes së
Qeverisë së Kosovës në Programin Stand-By me Fondin Monetar Ndërkombëtar. Deri më
tani të gjitha ekzaminimet pjesë e kritereve strukturore janë përfunduar, para afateve të
përcaktuara nga Fondi Monetar Ndërkombëtar (BQK, 2015).
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Në pajtim me nenin 62 te Ligjit nr. 03/L-209 mbi Bankën Qendrore të Republikës së
Kosovës dhe Statutin e Komitetit të Auditimit, vepron edhe Komiteti i Auditimit.
Objektivat e Komitetit të Auditimit janë që të ndihmojë Bordin e Bankës Qëndrore në
lidhje me përmbushjen e përgjegjësive në relacion me veprimin e auditimit të brendshëm
dhe të jashtëm, kontrolleve të brendshme, etikën afariste dhe qeverisjen transparente, si dhe
për raportin financiar te BQK-së. Komiteti Auditimit emërohet nga Bordi i Bankës
Qendrore dhe përbëhet prej tre anëtarëve (dy anëtarë joekzekutiv të zgjedhur nga radhët e
Bordit të Bankës Qendrore dhe një anëtar – ekspert i jashtëm nga fusha e kontabilitetit dhe
auditimit).
Komiteti i Auditimit, gjatë vitit 2015 ka zhvilluar një numër aktivitetesh, ndër të cilat:
- Ka shqyrtuar rezultatet e auditimit të prezantuara në raportet tremujore dhe vjetor të
auditimit të brendshëm;
- Ka shqyrtuar Planin vjetor të auditimit të brendshëm për vitin 2015 dhe 2016 të propozuar
për aprovim në Bord të BQK-së;
- Ka shqyrtuar rezultatet e auditimit të jashtëm për periudhën 2014;
- Ka kontribuar në procesin e zbatimit të rekomandimeve të dhëna nga vlerësues të jashtëm
të pavarur dhe ka ndihmuar Mënaxhmentin në këtë drejtim;
- Ka përgatitur dhe dorëzuar në Bord të BQK-së raportin vjetor të Komitetit të Auditimit; si
dhe
- Ka zhvilluar aktivitete të tjera të rëndësishme që kanë të bëjnë më fushëveprimin e tij.
Shkalla e koncentrimit të tregut në sektorin bankar ka vazhduar trendin rënës në asete dhe
kredi, dhe po ashtu në depozita për dallim nga viti paraprak kur shkalla e koncentrimit të
tregut në depozita kishte shënuar rritje. Rënia e koncentrimit në asete ishte rezultat i rritjes
më të shpejtë të aseteve të bankave më të vogla krahasuar me rritjen më të ngadalësuar të
aseteve të tri bankave më të mëdha (figura 17). Ndërkaq, rënia e shkallës së koncentrimit në
depozita erdhi si pasojë e rënies së depozitave në dy nga bankat më të mëdha, krahasuar me
rritjen më të lartë të nivelit të depozitave në bankat tjera (BQK, 2015).
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Figura 1. Shkalla e koncentrimit në sektorin bankar
Burimi: BQK, 2016

Në procesin licencues, BQK-ja i ka kushtuar vëmendje të veçantë zbatimit të parimeve dhe
rregullave bazë për një drejtim të përgjegjshëm dhe efektiv të bankave, duke vlerësuar
strukturat e tyre organizative, menaxhimin, si dhe ndarjen e përgjegjësive. Bazuar në
rregullativën në fuqi, BQK-ja ka aprovuar 5 anëtar të rinj të Bordit të drejtorëve, 1 anëtar të
Komitetit të auditimit, 1 drejtor të degës së bankës së huaj si dhe 4 menaxherë të lartë të
bankave. Në të njëjtën kohë, BQK-ja ka aprovuar drejtorë dhe menaxherë të lartë të
institucioneve mikrofinanciare dhe financiare jobankare. Gjatë kësaj periudhe janë aprovuar
6 anëtarë të ri të Bordit të drejtorëve, 4 kryeshef ekzekutiv dhe 1 menaxher i lartë. Po ashtu
është refuzuar edhe një kërkesë për emërimin e kryeshefit ekzekutiv si kryetar i Bordit të
drejtorëve.
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Figura 2. Numri i bankave, degëve dhe nëndëgeve të bankave
Burimi: BQK, 2016

Tabela 1. Numri i bankave, dëgeve dhe nëndegeve të bankave.

Burimi: BQK, 2016

Funksioni i Auditimit të Brendshëm në Bankën Qendrore të Republikës se Kosovës është i
rregulluar dhe funksionon në përputhje me Ligjin e BQK-së nr.03/L-209 (nenet 60 dhe 61)
dhe Statutin e Auditimit të Brendshëm, i aprovuar nga Bordi i BQK-së.
Në përputhje me Ligjin e BQK-së dhe Statutin e Auditimit të Brendshëm, Shefi i AB-së,
gjatë këtij viti ka raportuar në periudha të rregullta tremujore dhe vjetore në Komitet të
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Auditimit dhe Bord të BQK-së lidhur me të gjeturat e auditorit, rekomandimet si dhe
veprimet e ndërmarra për adresimin e tyre. Raportet janë diskutuar paraprakisht në
Komitetin e Auditimit dhe Bordin e BQK-së dhe më pas çështjet për trajtim të mëtutjeshëm
janë adresuar te Menaxhmenti ekzekutiv. Përmes tyre AB, njëkohësisht ka raportuar në
lidhje më përcjellën dhe nivelin e zbatimit te rekomandimeve të dhëna në periudhat
paraprake.
Është vazhduar avancimi i sistemit të dokumentimit të punës së auditimit, i përcjellë me
pako të letrave të punës që janë kërkesë kryesore e standardeve dhe praktikave profesionale
të auditimit. Një auditor i ri i çertifikuar në fushën e auditimit është rekrutuar gjatë kësaj
periudhe. Një plan trevjeçar i çertifikimit për një pjesë të stafit është aprovuar nga
Guvernatori, ndërsa Stafi i AB-së edhe gjatë vitit 2015 ka vazhduar përmbushjen e
standardit për zhvillim të vazhdueshëm profesional, përmes pjesëmarrjes në disa ngjarje të
rëndësishme të kësaj fushe (BQK, 2015).

2.3 Procesi i auditimit nëKosovë në vitet 2006-2016

Siq është cekur në pikën 2.2 procesi i auditimit në Kosovëështë i rregulluar me ligjin për
Auditimin e Brendshëm Ligji Nr. 03/L-128 dhe si qëllimi këtij ligji është vendosja e një
efikasiteti më të madh operacional, një disipline më të madhe buxhetore dhe fiskale si dhe
respektimi i rregullave nga subjektet e sektorit publik, duke kërkuar që veprimtaritë, të
dhënat si dhe sistemet e menaxhimit dhe kontrollit të të gjitha subjekteve të sektorit publik
t’i nënshtrohen auditimit të brendshëm sistematik dhe gjithëpërfshirës.
Qëllimi i këtij ligji është po ashtu të sigurojë që auditimet e brendshme të kryhen me qëllim
të ngritjes së efikasitetit të punës të subjekteve të sektorit publik në mënyrë që të ngritët
niveli i shërbimeve që u ofrohen shfrytëzuesve, përfituesve si dhe qytetarëve të Kosovës.
Ky ligj zbatohet në të gjitha subjektet e sektorit publik të Kosovës, veprimtaria e të cilave
mbështetet në pronën publike e që gjatë funksionimit të tyre përdorin fonde nga Buxheti i
Republikës së Kosovës, nga organizmat ndërkombëtare apo fonde të përfituara në formë
bashkëfinancimi.
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Auditori i Brendshëm ose Njësia për Auditim të Brendshëm që bëjnë një auditim të
ligjshëm sipas këtij ligji, janë të autorizuar dhe kanë përgjegjësinë që:
1.1. Të bëjë auditime të brendshme në pajtim me rregullat, politikat, doracakët, udhëzimet,
statuti i auditimit të brendshëm, kodi i etikës dhe standardet profesionale të miratuara nga
Ministri sipas nenit 7.4 të këtij ligji;
1.2. Të marrë, shqyrtojë dhe shfrytëzojë pa kufizim të gjitha të dhënat teknike, ekonomike,
financiare si dhe informatat e dokumentet në posedim ose kontroll të subjektit të sektorit
publik nën auditim;
1.3. Të kopjojë të dhënat, informatat apo dokumentet e tilla për qëllime të auditimit të
brendshëm si dhe të sigurojë që kopjet në fjalë të jenë ose origjinale ose të certifikuara.
Dokumentet origjinale duhet ti kthehen subjektit të sektorit publik nga i cili janë marrë për
shfrytëzim;
1.4. Të kërkojë nga cilido zyrtar, punonjës, këshilltar ose kontraktues i subjektit të sektorit
publik nën auditim që të ofrojë dëshmi fizike, shënime dhe dëshmi gojore ose informata të
tjera mbi çështjet që kanë të bëjnë me auditimin ose mbi aktivitetet që janë nën auditim;
1.5. Të ketë qasje pa pengesë në pasurinë e subjektit të sektorit publik nën auditim, dhe të
verifikojë dhe vlerësojë vlerat materiale dhe monetare të subjektit të sektorit publik në
pajtim me rregullat dhe legjislacionin;
1.6. Të raportojë tek menaxhmenti i lartë i SSP mbi te gjitha çështjet materiale të lidhura
me kryerjen e auditimit të brendshëm dhe me rezultatet e tij.
1.7. Të marrë informata të certifikuara nga Thesari, Banka Qëndrore e Kosovës dhe cilado
organizatë publike apo private në lidhje me xhirollogaritë dhe/ose transaksionet aktuale ose
të mbyllura që përfshijnë subjektet nën auditim mbi të cilin Njësia për Auditim të
Brendshëm ka kompetenca sipas nenit 10.1; dhe
1.8. T`i propozojë menaxhmentit të lartë të subjektit të sektorit publik kontraktimin e
personelit të ekspertëve atëherë kur kërkohen njohuri dhe aftësi të veçanta në lidhje me
aktivitetet e planifikuara të auditimit të brendshëm;
1.9. Të ketë qasje në Komitetin e auditimit dhe të marrë pjesë në seancat e tij;
1.10. Të përcaktojë objektivat, fushëveprimin, shpeshtësinë, metodat dhe burimet e
nevojshme për kryerjen e Auditimit të Brendshëm;
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1.11. Drejtori i Auditimit të Brendshëm dhe të gjithë Auditorët e Brendshëm janë të
obliguar të mbajnë në fshehtësi të gjitha informacionet që atyre u janë bërë të njohura gjatë
kryerjes së auditimit të brendshëm, përveç nëse ligji kërkon ndryshe.
Pra në pikën 1.7 është specifikuar Banka Qendrore si organizatë që ka kompetencat për
mbikqyrjen e auditimit të bankave në Kosovë.Secila Njësi e Auditimit të Brendshëm dhe
secili Auditor i Brendshëm duhet të ushtrojë auditimet në pajtim të plotë me ligjin,
rregullat, standardet dhe praktikat e zbatueshme. Ligji ka hyrë në fuqi në vitin 2009 dhe të
gjitha bankat janë të obliguara të publikojnë pasqyrat financiare të audituara për opinionin
dhe autoritetet përkatëse (Kuvendi i Kosovës, 2009).

2.4 Raportet e auditimit të disa bankave në Kosovë

2.4.1 Raiffeisen Bank Kosovo

Raporti i Auditorit të Pavarur Aksionarëve dhe Bordit të Drejtuesve të Raiffeisen Bank
Kosovo J.S.C.
Ne kemi audituar pasqyrat financiare bashkëngjitur të Raiffeisen Bank Kosovo J.S.C.
(“Banka”) të cilat përbëhen nga pasqyra e pozicionit financiar më datë 31 dhjetor 2015,
pasqyra e fitimit dhe humbjes dhe të ardhurave tjera gjithëpërfshirëse, ndryshimeve në
kapital dhe rrjedhës së parasë për vitin e mbyllur në atë datë, dhe shënimet që përbëhen nga
një përmbledhje e politikave të rëndësishme kontabël dhe shënime të tjera shpjeguese.
Përgjegjësia e Drejtimit për Pasqyrat Financiare
Drejtimi është përgjegjës për përgatitjen dhe paraqitjen e drejtë të këtyre pasqyrave
financiare në përputhje me Standardet Ndërkombëtare të Raportimit Financiar, dhe për një
kontroll të brendshëm i cili, të tillë siç drejtimi vendos se është i nevojshëm për përgatitjen
e pasqyrave financiare pa anomali materiale, të shkaktuara nga mashtrimi apo gabimi.
Përgjegjësia e Auditorit
Përgjegjësia jonë është të shprehim një opinion mbi këto pasqyra financiare bazuar në
auditimin tonë. Auditimi ynë u bë në përputhje me Standardet Ndërkombëtare të Auditimit.
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Këto standarde kërkojnë që ne të respektojmë kërkesat e etikës dhe të planifikojmë dhe të
kryejmë auditimin me qëllim që të marrim një siguri të arsyeshme nëse pasqyrat financiare
nuk kanë anomali materiale.
Auditimi ka të bëjë me kryerjen e procedurave për të marrë evidencë auditimi rreth
shumave dhe informacioneve të dhëna në pasqyrat financiare. Procedurat e zgjedhura varen
nga gjykimi ynë, përfshirë këtu dhe vlerësimin e rreziqeve të anomalive materiale në
pasqyrat financiare, si pasojë e mashtrimit apo gabimit. Kur vlerësojmë këto rreziqe, ne
marrim në konsideratë kontrollin e brendshëm të entitetit mbi përgatitjen dhe paraqitjen e
sinqertë të pasqyrave financiare në mënyrë që të planifikojmë procedura të përshtatshme
auditimi në rrethanat përkatëse të entitetit, por jo me qëllim që të shprehim një opinion mbi
efektivitetin e kontrollit të brendshëm të entitetit. Auditimi gjithashtu përfshin vlerësimin e
përshtatshmërisë së metodave kontabël të përdorura dhe arsyeshmërisë së çmuarjeve
kontabël të bëra nga drejtimi, si dhe vlerësimin e paraqitjes së përgjithshme të pasqyrave
financiare.
Ne besojmë që evidenca e auditimit që kemi marrë është e mjaftueshme dhe e përshtatshme
për të dhënë bazat për opinionin tonë.
Opinion
Sipas opinionit tonë, pasqyrat financiare paraqesin në mënyrë të sinqertë, në të gjitha
aspektet materiale, gjendjen financiare të Bankës më 31 dhjetor 2015, rezultatin e saj
financiar dhe rrjedhat e saj të parasë për vitin e mbyllur në atë datë, në përputhje me
Standardet Ndërkombëtare të Raportimit Financiar.

Prishtinë, 1 prill 2016 (RBKO, 2016).

2.4.2 ProCredit Bank Kosovo

Ne ProCredit Bank Gjithashtu, auditimi i brendshëm është përgjegjës për rishikim të
pavarur të menaxhimit të rrezikut dhe mjedisit të kontrollit.
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Gjithashtu sipas kritereve të caktuara me ligj. banka ProCredit ka të publikuar raportin e
audituesve të pavarur si në vijim.
Raporti I audituesve të Pavarur
Aksionarit dhe Bordit të Drejtoreve të ProCredit Bank sh.a
Prishtinë 29 Mars 2016
Ne kemi audituar pasqyrat financiare bashkangjitur të Pro Credit Bank sh.a (‘’Banka’’) të
cilat përbehën nga pasqyra e pozicionit financiar me datë 31 dhjetor 2015, pasqyrat e fitimit
ose humbjes dhe të ardhurave tjera përmbledhese, ndryshimeve në ekuitet dhe rrjedhës së
parasë për vitin e mbyllur me atë datë, dhe shënimet që përbehen nga një përmbledhje e
politikave të rëndësishme kontabël dhe shënime të tjera shpjeguese.
Përgjegjesia e Drejtimit për Pasqyrat Financiare
Drejtimi është përgjegjës për përgaditjen dhe paraqitjen e sinqertë të ketyre pasqyrave
financiare në përputhje me Standardet Ndërkombetare të Raportimit Financiar, dhe për një
kontroll të brendshëm i cili, të tillë siç drejtimi vendos se është i nevojshëm për përgaditjen
e pasqyrave financiare pa anomali materiale, të shkaktuara nga mashtrimi apo gabimi.
Përgjegjësia e Audituesve
Përgjegjësia jonëështë të shprehim një opinion mbi këto pasqyra financiare bazuar në
auditimin tonë. Auditimi ynë u bë në përputhje me Standardet Ndërkombetare tëAuditimit.
Këto standarde kërkojnë që të marrim një siguri të arsyeshme nëse pasqyrat financiare nuk
kanë anomali materiale.
Auditimi ka tëbëjë me kryerjen e procedurave për të marrë evidencë auditimin rreth
shumave dhe informacioneve të dhëna në pasqyrat financiare. Procedurat e zgjedhura varen
nga gjykimi ynë, përfshirë këtu edhe vlerësimin e rreziqeve të anomalive materiale në
pasqyrat financiare, si pasojë e mashtrimit apo gabimit. Kur vlerësojmë këto rreziqe, ne
marrim në konsideratë kontrollin e brendshëm të entitetit mbi përgaditjen dhe paraqitjen e
sinqertë të pasqyrave financiare në mënyrë që të planifikojmë procedura të përshtatshme
auditimi në rrethanat përkatëse të entitetit, por jo me qëllim që të shprehim një opinion mbi
efektivitetitn e kontrollit të brendshëm të entitetit.
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Auditimi gjithashtu perfshin vlerësimin e përshtatshmerisë së metodave kontabël të
përdorura dhe arsyeshmerisë sëçmuarjeve kontabël të bëra nga drejtimi, si dhe vlerësimin e
paraqitjes së përgjithshme të pasqyrave financiare.
Ne besojmë që evidencë e auditimit që kemi marrëështë e mjaftueshme dhe e përshtatshme
për të dhënë bazat për opinionin tonë.
Opinion
Sipas opinionit tonë, pasqyrat financiare paraqesin në mënyre të sinqertë, në të gjitha
aspektet materiale, gjendjen financiare të Bankës me 31 dhjetor 2015, rezultatin e saj
financiar dhe rrjedhën e parave për vitin e mbyllur në atë datë, në përputhje me Standardet
Ndërkombtare të Raportimit Financiar.

KPMG Albania Shpk Kosovo Branch
6 Pashko Vasa Street
Prishtina, Kosova (PCBK, 2016).

2.4.3 Teb sha

Bordi i Drejtorëve i TEB Sh.A. ka themeluar Departamentin e Auditimit të Brendshëm në
shkurt 2013 si një nga komponentët kryesorë në strukturën qeverisëse të Bankës.
Raporti i Audituesve të Pavarur
Për aksionaret dhe bordin e drejtoreve të TEB SHA
Ne kemi audituar pasqyrat financiare bashkëngjitur të TEB SHA (‘’Banka’’) të cilat
përbëhen nga pasqyrat e pozicionit financiar me datë 31 dhjetor 2015, pasqyrat e fitimit ose
humbejeve dhe të ardhurave të tjera gjithëpërfshirëse, ndryshimeve në kapital dhe flukesve
të parasë për vitin e mbyllur në atë datë, dhe shënimet që përbehen nga një përmbledhje e
politikave të rëndësishme kontabël dhe të shënimeve të tjera shpjeguese.
Përgjegjësia e Drejtimit per Pasqyrat Financiare
Drejtimi është përgjegjes për përgaditjen dhe parqitjen e drejtë të këtyre pasqyrave
financiare në përputhje me Standardet Ndërkombëtare të Raportimit Financiar, dhe për
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njëkontroll të brendshëm i cili, të thirrë siç drejtimi vendos se është i nevojshëm për
përgaditjen e pasqyrave financiare pa anomali materiale, të shkaktuara nga mashtrimi apo
gabimi.
Përgjegjesia e Auditueve
Përgjegjësia jonë është të shprehim një opinion mbi këto pasqyra financiare bazuar në
auditimin tonë. Auditimi ynë u bë në përputhje me Standardet Ndërkombëtare të Auditimit.
Këto standarde kërkojnë që ne të respektojme kërkesat e etikës dhe të planifikojmë dhe të
kryejmë auditimin me qëllim që të marrim një siguri të arsyeshme nëse pasqyrat financiare
nuk kanë anomali materiale.
Auditimi ka të bëjë me kryerjen e procedurave për të marrë evidencë auditimi rreth
shumave dhe informacioneve të dhëna në pasqyrat financiare. Procedurat e zgjedhura varen
nga gjykimi ynë, perfshirë këtu edhe vlerësimin e rreziqeve të anomalive materialë në
pasqyrat financiare, si pasojë e mashtrimit apo gabimit. Kur vlersojmë këto rreziqe, ne
marrim në konsideratë kontrollin e brendshëm të entitetit mbi përgaditjen dhe paraqitjen e
sinqertë të pasqyrave financiare në mënyrë që të planifikojmë procedura të përshtatshme
auditimi në rrethanat përkatëse të entitetit, por jo me qëllim që të shprehim një opinion mbi
efektivitetin e kontrollit të brendshëm të entitetit. Auditimi gjithashtu përfshin vleresimin e
përshtatshmërisë së metodave kontabël të përdorura dhe arsyeshmerisë së çmuarjeve
kontabël të bëra nga drejtimi, si dhe vlerësimin e paraqitjes së përgjithshme të pasqyrave
financiare.
Ne besojmë që evidenca e auditimit që kemi marrë është e mjaftueshme dhe e përshtatshme
për të dhënë bazat për opinionin tonë.
Opinion
Sipas opinionit tonë, pasqyrat financiare paraqesin pamje të drejtë dhe të sinqertë të
gjendjea financiare të Bankës me 31 dhjetor 2015, dhe rezultatin e saj financiar dhe flukset
e saj monetare për vitin e mbyllur në atë datë, në përputhje me Standardet Nderkombëtare
të Raportimit Financiar.

KPMG Albania Shpk Kosovo Branch
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6 Pashko Vasa Street
Prishtina, Kosovo
18 Mars 2016 (TEB, 2016.)
2.5 Vlerёsimet e dhёna pёr Sektorin Bankar tё Kosovёs

Përkundër se është sektori më i ri bankar në gjithë rajonin, sektori bankar i Kosovës ka një
karakteristikë të veçantë dalluese, e që është niveli i lartë i stabilitetit që e ka karakterizuar
prej fillimit të funksionimit të tij e që vazhdon edhe tani.
Rol të rëndësishëm në zhvillimin e sektorit bankar dhe ruajtjen e stabilitetit të tij kishte
edhe Banka Qendrore, e cila zhvilloi një kornizë rregullative të bazuar në praktikat
bashkëkohore dhe poashtu siguroi implementimin adekuat të kësaj kornize rregullative,
duke bërë që sjellja e bankave të jetë në përputhje me parimet e bankingut të shëndoshë.
Që nga viti 2000 sektori bankar i Kosovës u zhvillua në mënyrë shumë dinamike; Avancimi
dhe zgjerimi i operacioneve bankare po kontribuon vazhdueshëm në rritjen e mundësive për
qasjen e të gjitha shtresave të shoqërisë, duke krijuar kështu mundësi për një shfrytëzim më
të madh të potencialeve financiare në vend; Megjithatë gjatë kësaj periudhe është punuar
më shumë në drejtim të shitjes, sesa të një shpjegimi të plotë të shërbimeve të ofruara dhe si
rrjedhojë edukimi financiar i klientëve nuk ka ndjekur mjaftueshëm zhvillimin e shpejtë të
shërbimeve bankare në vendin tonë.
Çdo institucion kreditor duhet të ketë një auditim të brendshëm të mirëfilltë. Funksionet e
auditimit të brendshëm mund të kryhen nga një anëtar i bordit menaxhues nëse do të ishte
joproporcionale në lidhje me madhësinë e institucionit të krijohet një auditim i brendshëm.
Funksioni i pajtueshmërisë në kuadër të bankave ka evoluar me kalimin e kohës. Në ditët e
sotme, pavarësisht se si është i organizuar funksioni i pajtueshmërisë në një bankë, ai duhet
të jetë i pavarur dhe me resurse të mjaftueshme, përgjegjësitë e tij duhet të specifikohen në
mënyrë të qartë dhe aktivitetet e tij duhet të jenë subjekt i rishikimit periodik dhe të pavarur
nga ana e funksionit të auditimit të brendshëm.
Auditimit të brendshëm si një instrument i bordit menaxhues është nën kontrollin e tij të
drejtpërdrejtë dhe raporton te bordi menaxhues. Gjithashtu mund të jetë subjekt i kontrollit
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të drejtpërdrejtë nga një ekzekutiv në bordin menaxhues, i cili duhet, nëse është e mundur,
të jetë kryesuesi (The Kosovo Banker, 2014).
Sektori bankar në Kosovë, vlerësohet ndër sektorët me përformancën më të mirë në
ekonomi. Depozitat bankare dhe kreditë janë në rritje, ndërsa shkalla e shërbimeve
financiare po shënon zgjerim. Banka Qendrore e Kosovës i ka autoritetin të licencojë,
mbikëqyrë dhe rregullojë institucionet financiare në territorin e Kosovës. Sektori i bankave
komerciale përbëhet prej 8 bankave. Bankat komerciale ofrojnë pakon e plotë të
shërbimeve bankare, përfshirë: huat, garancitë, llogaritë rrjedhëse, llogaritë e kursimeve,
depozitat e afatizuara, transferet në vend dhe jashtë tij, si dhe shërbimet për ruajtjen e
gjësendeve me vlerë e që në vitin 2009, këto banka rriten kapitalin aksionar prej 9.3% duke
u ngritur në nivel prej 159.4 milion €.
Sektori bankar, që përfaqëson pjesën më të madhe të sektorit financiar të Kosovës, u
karakterizua me një rritje të shkallës së ndërmjetësimit financiar. Në vitin 2009, kreditë e
lëshuara nga sektori bankar arritën vlerën 1.4 miliard euro, e cila është për 7.7% më e lartë
se ne vitin paraprak. Struktura e kredive vazhdon të jetë e ngjashme dhe dominohet nga
kreditë në sektorin e tregtisë. Sa i përket kohëzgjatjes, kreditë më afatgjata vazhdojnë të
ngritin pjesëmarrjen e tyre në gjithsej portofolin. Një rritje signifikante është vërejtur edhe
tek depozitat të cilat arritën vlerën 1.74 miliard euro, që është për 21% më e lartë se në vitin
paraprak. Burim kryesor i depozitave vazhdojnë të jenë ekonomitë familjare, ndërsa në
aspektin e maturitetit dominojnë depozitat me afat të shkurtër. Rritja e shkallës së
ndërmjetësimit financiar deri në një masë është rezultat i rritjes së konkurrencës në sektorin
bankar që, në mes tjerash, është manifestuar me norma të interesit më të favorshme për
klientët, si dhe cilësi më të lartë të shërbimeve.
Sektori bankar i Kosovës vazhdon të jetë profitabil, likuid dhe solvent. Gjendja e mirë e
likuiditetit dhe solvencës së sektorit bankar tregohet edhe përmes rezultateve të nxjerra
përmes modelit ‘stres test’ i cili teston ndjeshmërinë e sektorit bankar në skenarë të
ndryshëm. Përformancë pozitive është vërejtur edhe tek sektorët tjerë financiar. Industria e
sigurimeve ka treguar se është sektor tërheqës për investitorët e ri pasi gjatë vitit 2008 edhe
një kompani hyri në këtë treg. Për më tepër, përveç rritjes së aktivitetit me produktet
ekzistuese, industria e sigurimeve në Kosovë filloi të ofrojë edhe një shërbim të ri – atë të
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sigurimit të jetës. Kompanitë e sigurimeve në Kosovë janë stabile me një nivel të
kënaqshëm të kapitalizmit. Në vitin 2009 kemi një rritje plus dy institucione mikro
financiare që edhe këtë vit vazhduan të përkrahin ekonominë vendore përmes kreditimit.
Kreditë e lëshuara nga institucionet mikro financiare arritën vlerën 57.500 milion euro që
paraqet një rritje vjetore prej 14.6% (Ministria e Integrimit Europian, 2015).
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3. DEKLARIMI I PROBLEMIT
3.1 Problemet kryesore nё auditim

Risku sikundër, në çdo proces shoqëron dhe procesin e Auditimit (të jashtëm dhe të
brendshëm). Në mënyrë që të krijohet një ide e qartë në vijim do trajtohet risku me të cilin
përballet një biznes si risk më i shtrirë e më pas si lidhet ky risk me Auditimin e Jashtëm
për t’u fokusuar më pas në Auditimin e Brendshëm.
Risku i biznesit dhe Auditimit (të jashtëm dhe brendshëm)
Risku i Biznesit është i pranishëm dhe atëherë kur audituesit janë krejtësisht në përputhje
me standartet e auditimit dhe kanë dhënë gjykimin e duhur. Sipas SA21 315 risku i biznesit
identifikohet si risku që rrjedh prej kushteve, ngjarjeve, rrethanave, veprimeve dhe
mosveprimeve që mund të ndikojnë negativisht në aftësinë e një kompanie për të arritur
objektivat dhe ekzekutuar strategjitë e saj, ose nga vendosja e objektivave dhe strategjive të
papërshtatshme apo më thjesht kur një kompani dështon të arrijë objektivat e saj. Ndërsa
Risku i auditimit ka të bëjë me pranueshmërinë që ka audituesi për nivelin e pasigurisë
gjatë kryerjes së funksionit të auditimit: pasiguri për kompetencat mbi evidencat, mbi
efektivitetin e strukturës së kontrollit të brendshëm, gjithashtu dhe nëse pasqyrat financiare
kanë shprehur realitetin (kjo e fundit specifike për Auditimin e Jashtëm). Audituesit duhet:
• Të kenë një njohuri të kontabilitetit dhe sistemit të kontrollit të brendshëm të mjaftueshëm
që të planifikojnë auditimin; si dhe
• Të përdorin gjykimin profesional për të vlerësuar komponentët e riskut të auditimit dhe të
kenë procedura që të ulin këtë risk në nivele të pranueshme.
Risku i Auditimit të Jashtëm i adresohet riskut që shoqëron opinione të pakualifikuara të
auditimit mbi pasqyrat financiare të klientit të cilat përmbajnë gabime materiale ose kur
audituesi mund të japë një gjykim të papërshtatshëm të pasqyrave financiare. Risku i
auditimit është një funksion i gabimeve materiale dhe riskut të identifikimit (Sennetti,
1990).
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Auditimi duhet të jetë i dizenjuar që të kufizojë riskun e auditimit në një nivel të ulët.
Modeli i Riskut të Auditimit zvogëlon riskun e audituesve që të arrijnë në konkluzionin e
gabuar që asnjë gabim material nuk ekziston në tre komponentët kryesorë: Risku i
brendshëm – efekti (ndikimi) mbi gjendjen (balancën) e një llogarie apo klase
transaksionesh nga gabime të cilat mund të jenë materiale, por edhe pse procedurat
përkatëse ekzistojnë, nuk mund të parandalohet. Në këtë kategori risku përfshihet:
• Integriteti i drejtuesve
• Njohuritë dhe eksperienca e drejtuesve, dhe ndryshimet në personel, psh. punonjës pa
eksperiencë mund të përpilojnë pasqyrat financiare
• Presion i pazakontë tek drejtuesit, si p.sh afate të shkurtra raportimi, pritshmëri nga tregu
të cilat bëhen predispozitë për të ndikuar në pasqyrat financiare
• Natyra e biznesit, kompleksiteti i strukturës së kapitalit, shpërndarja gjeografike
• Faktorë të cilët ndikojnë në industrinë ku operon kompania Faktorët e mësipërm ndikojnë
në nivelin e riskut të brendshëm. Domosdosmërisht audituesit duhet t’i kushtojnë rëndësi
këtyre faktorëve.
Nisur nga specifikat e bankës dhe produkteve dhe shërbimeve që ajo ofron, ekzistojnë disa
fusha auditimi që e dallojnë nga kompanitë e tjera, dhe disa fusha që janë të përbashkëta siç
janë Burimet Njerëzore, Administrata, Prokurimet, Departamenti Ligjor, etj. Fusha të
auditimit bankar mund të jenë dhe departamentet që merren me dizenjimin e produkteve
apo shërbimeve, vetë produktet apo shërbimet psh portofoli i kredisë duke audituar krejt
procesin e kredidhënies dhe që përfshin më shumë se një departament, apo dhe operacionet
e thesarit. Në vijim po prezantojmë fushat më kryesore të Auditimit te Brendshëm bankar.

3.2 Karakteristikat bankare

Gjatë auditimit, duhet të mbahet parasysh që bankat kanë karakteristikat e mëposhtme, të
cilat i dallojnë nga kompanitë e tjera tregtare:
• Bankat administrojnë volume të mëdha vlerash monetare të cilat duhet të jenë të siguruara
fizikisht. Sigurimi fizik i tyre në kanalet bankare klasike dhe alternative, dhe në
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transportim, synon në shmangien e keqpërdorimit apo vjedhjes. Për rrjedhojë, bankat
hartojnë procedura operacionale, e po kështu vendosin limite, si dhe një sistem kontrolli;
• Bankat operojnë me një nivel të lartë leve (portofol huadhënës), çka e përball bankën
përkundrejt ngjarjeve ekonomike negative dhe rrit riskun e dështimit;
• Bankat kanë ekskluzivitetin në sistemin e përplotësimit për sistemet e pagesave;
• Fondet e bankave më së shumti rrjedhin nga depozitat. Një humbje e reputacionit të
bankës ose besueshmërisë së saj mund të rezultojë deri në krizë likuiditeti (p.sh rasti i
ndryshimit të ligjit për sigurimin e depozitave dhe nxjerrja për privatizim i Bankës së
Kursimeve në vitin 2002, ndikoi në Vlera e shtuar e Auditimit të Brendshëm. Rasti i
sistemit bankar në Shqipëri Elsa Kristo xii Temë disertacioni perceptimin e publikut
shqiptar mbi sigurinë e depozitave të tyre dhe u shoqërua me tërheqje masive të
depozitave);
• Bankat kanë një varietet dhe volum të madh transaksionesh, qoftë në numër apo në vlerë.
Kjo, domosdoshmërisht kërkon një sistem kontabël dhe një sistem informacioni për
drejtim, të aftë për të kapur dhe pasqyruar të gjithë informacionin në këto transaksione;
• Bankat operojnë përmes një rrjeti të gjerë departamentesh dhe degësh të cilat janë dhe të
shpërndara gjeografikisht. Decentralizimi i autoritetit duhet të shqyrtohet nëpërmjet një
sistemi kontrolli të brendshëm;
• Bankat operojnë brenda një kuadri rregullator, kuadër i cili shpesh ndikon në praktikat
kontabël dhe të auditimit brenda industrisë. Mospërputhja me kërkesat rregullatore mund të
sjellë problematika për bankën (Kristo, 2014).
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4. METODOLOGJIA
Metodologjia e punimit është gërshetimi midis metodave sasiore dhe metodave cilësore të
kërkimit. Punimi bazohet në përshkrimin e fakteve të ndryshme që lidhen me auditimin si
process në përgjithesi. Në punim, një rëndësi të veçantë merr dhe analiza e të dhënave të
cilat duke u krahasuar në periudha të ndryshme japin një tablo më të qartë të fenomeneve
që përpiqen të shpjegojnë. Një peshë të madhe të punimit e zënë informacionet e
përpunuara nga literatura ndërkombëtare mbi fushën bankare, raportet vjetore të bankave të
ndryshme si dhe raportet vjetore të bankave të Kosovës. Në këtë punim informacionet janë
marrë edhe nga bibliotekat elektronike të universiteteve të ndryshme si dhe institucionet
financiare ndërkombëtare. Burim tjetër dhe shumë i vlefshëm janë edhe materialet e marra
nga kërkimet shkencore, revistat shkencore të dhëna këto kryesisht sekondare me metodën
e deduksionit dhe induksionit si dhe metodën normative. Me metodën e dytë (sekondare),
kemi studiuar duke hulumtuar, literaturë të botuar në gjuhën shqipe dhe angleze si dhe faqe
të internetit.
Çdo lloj analize e bërë mbi këtë literaturë të gjerë, përmban idetë dhe mendime të autorëve.
Pa diskutim që punimi ka edhe kufizimet e veta, diktuar nga fakti se janë prekur ato çështje
që janë konsideruar më të rëndësishmet. Jam e ndërgjegjëshme se ka vend për zgjerime dhe
përmirësime të mëtejshme, por e konsideroj këtë punim një hap solid në analizimin e njërës
temave më të rendesishme të sektorit bankar.
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5. PREZANTIMI DHE ANALIZA E REZULTATEVE
5.1 Zhvillimi i auditimit në Kosovë

Sektori bankar në Kosovë, vlerësohet ndër sektorët me përformancën më të mirë në
ekonomi (MIE, 2015).
Sektori bankar në Kosovë është një nga sektorët më të zhvilluar dhe më të modernizuar të
ekonomisë, dhe nëpërmjet ndërmjetësimit financiar ky sektor është një kontribues i
fuqishëm në zhvillimin ekonomik të vendit. Me avancimin dhe zgjerimin dinamik të
sektorit bankar në Kosovë është rritur edhe konkurrenca ndërmjet bankave që rrjedhimisht
ka ardhur si rezultat i rritjes së laramanisë së shërbimeve bankare që i’u është servuar
klientëve kosovarë. Po bëhet jo e lehtë për klientët që të orientohen brenda një morie
shërbimesh bankare dhe të jenë në gjendje të zgjedhin shërbimin e duhur për të përmbushur
nevojat e tyre.
Jo vetëm kaq; Bashkëpunimi me një klientelë të edukuar financiarisht do të shtonte
efikasitetin e tregut sepse një klientë i mirë informuar në lidhje me instrumentet e ndryshme
financiare do të ishte më kërkues karshi shërbimeve bankare – dhe një gjë e tillë do të sillte
një ambient më të avancuar e më konkurrentë për të zhvilluar karakteristikat e shërbimeve
bankare që do të mund të përmbushnin më mirë nevojën e klientit.
Çdo institucion kreditor duhet të ketë një auditim të brendshëm të mirëfilltë (The Kosovo
Banker, 2014).
Zyrtarët e BQK pajtohen me vlerësimin e bankave komerciale në këtë rast. Ata mendojnë
që pa marrë parasysh faktin që sistemi bankar në Kosovë është i ri (12 vjet) krahasuar me
shtetet fqinje, ky sistem sa i përket shërbimeve dhe produkteve finanicare qe ofron, ka
mundur të konsolidohet shumë mirë. Shumica e indikatoreve, si niveli i KJP, niveli i
produkteve financiare dhe shërbimeve treojnë një sistem shumë të shëndosh bankar
(Instituti Riinvest, 2015).
Përparësi e sektorit bankar të Kosovë, padyshim është stabiliteti financiar, i cili është
njëparametër, që bankat në Kosovë, përkundër që janë sektori më i ri bankar në rajon, kanë
ruajtur stabilitetin financiar, ku këtë e ka ndihmuar përvoja qindra vjeçare e bankave të
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huaja, që operojnë në Kosovë. Mangësitë, krysisht janë të theksuara në këto pika të
fushëveprimit bankar: norma e lartë e interesit për kredit personale dhe biznesore, norma
jofleksibile për investime në sektorët e ndryshëm të ekonomisë, kushtet e papërshtatshme
bankare dhe administrative për kredi afatmesme dhe afatgjatë, mungesa e një game të gjërë
të produkteve bankare, kapital i huaj ndërtues dhe punues i shumicës së bankave.
Padyshim, sektorin bankar të Kosovës e përcjellin edhe sfidat e ndryshme, problemet me
lëndët e stërvjetëruar në gjykatat në Kosovë, ku sistemi gjyqësor në Kosovë vazhdon të
ketë mbi 10,000 lëndë të sistemit financiar të papërfunduar, dhe shpërlarja e parasë
(Akademia.edu, 2016).
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6. KONKLUZIONE DHE REKOMANDIME
6.1 Avantazhet e Sektorit Bankar në Kosovë

I gjithë sistemi bankar kosovar është i privatizuar, dhe pjesa më e madhe e kapitalit
zotërohet nga entitete të huaja (6 nga 8 banka). Numri i bankave të huaja është rritur
veçanërisht në 2008, kur u shtuan edhe 2 banka të reja. Gjithashtu bankat me kapital të huaj
kanë edhe pjesën më të madhe të aktiveve të sistemit (rreth 90%), ndërkohë që bankat me
kapital vendas zënë vetëm 10% të totalit të aktiveve.
Vlera totale e aktiveve të sektorit bankar në Kosovë në fund të vitit 2009 vlerësohet në rreth
2.2 miliardë Eur, duke paraqitur një rritje vjetore prej 21.9% (krahasuar me një vit më
parë). Bazuar në këto të dhëna vlerësohet se aktivet e sistemit bankar janë rreth 56.5% të
Produktit të Brendshëm Bruto (Open Data.AL, 2011).
Përparimet që ka sjellur sektori bankar në Kosovë kërkojnë, që të vështrohen në
aspektinreal financiar dhe në atë ekonomik. Në kuadër të sistemit financiar të Kosovës,
sektori bankar ka sjellur një stabilitet financiar të qëndrueshëm dhe stabil, karshi krizave
financiare globale. Këtë, e ka ndihmuar mjaft shumë eksperienca e degëve të bankave të
huaja në industrinë bankare, qëveprojnë në Kosovë, e cila padyshim është një përparësi në
sjelljen e një stabiliteti makrofinanciar në sistemin financiar të Kosovës.Një element
krucial, që ka ndihmuar në avancimin dhe stabilitetin e sektorit bankar në
Kosovë, padyshim është përdorimi i valutës euro (€), ngase kjo valutë sot, karshi kurseve të
tjera valutore në botë është shumë stabile. Nga viti 2002, kur Kosova fillojë që të përdorë si
valut ëzyrtare euron, sistemi financiar në Kosovë fillojmë të hyjë në rrjedha të një sistem
gjigandë tëtregjeve bankare më të zhvilluara në botë. Kohëve të fundit, bankat në Kosovë
janë duke i ofruarproduktet bankare në mënyrë elektronike, një përparësi e mirë në
zvogëlimin e burokracisëadministrative dhe shkurtimin e kohës për çasje në produktet
bankare. Pra, duke marrë parasysh, që sektori bankar në Kosovë është në hapat e parë të
formimit të vet, ka sjellur një stabilitet të qëndrueshëm financiar në Kosovë dhe këtë falë
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përvojës ndërkombëtare të bankave të huaja, që veprojnë në Kosovë dhe një likuiditeti të
qëndrueshëm bankar të bankave në Kosovë, ku sektori bankar është shtylla e sistemit
financiar në Kosovë.

6.2 Sfidat e Sektorit Bankar në Kosovë

Padyshim, sektori bankar në Kosovë është një element stabilizues makrofinanciar në
Kosovë, mirëpo gjatë punës së tyre, kanë edhe problemet dhe sfidat, që ja pamundësojnë që
të kenë një punë sa më efikase dhe kualitative. Rrugëtimi i sektorit bankar në Kosovë, në
fillim kishin probleme të ndryshme, e deri tek ato më bazike, ku punonin në kushte
minimale dhe në një situatë emergjente, si institucionale, poashtu edhe financiare.
Pra, përgjithësisht sektori bankar i Kosovë atakohet me rreziqe operacionale, të kredisë, të
likuiditetit dhe operacionale, mirëpo rreziku i kredisë është më i madh, nga fakti i
ndikimeve të shumë faktorëve, e ndër këto, të lartpërmendura (Akademia.edu, 2016).

28

7. REFERENCAT
Akademia.edu. (2016) Roli i sektorit Bankar ne ekonomine e Kosoves (2000-2013).
Qasshëm nga:
https://www.academia.edu/12256848/Roli_i_sektorit_bankar_n%C3%AB_ekonomin%C3
%AB_e_Kosov%C3%ABs_2000-2013[Qasja 17 Tetor 2016]
Balija, P. dhe Kosumi, K. (2015) Vështrim periodik mbi sektorin financiare të Kosovës.
Shoqata

e

Bankave

të

Kosovës.

Qasshëm

nga:

http://bankassoc-kos.com/wp-

content/uploads/2015/02/Shoqata-e-Bankave-t%C3%ABKosov%C3%ABs_V%C3%ABshtrim-Periodik-mbi-Sektorin-Financiar-t%C3%ABKosov%C3%ABs-12-dhjetor-2014.pdf [Qasja 5 Tetor 2016]
BQK.

(2014)

Funksionet

dhe

përgjegjësitë.

Qasshëm

nga:

http://bqk-

kos.org/index.php?id=3 [Qasja: 1 Gusht 2016]
Deloitte. (2016) Çfarë është auditi? Qasshëm nga:
http://www2.deloitte.com/al/sq/pages/audit/solutions/what-is-audit.html [Qasja: 1 Tetor
2016]
European Central Bank. (2011) The internal audit function in banks. Qasshëm nga:
https://www.bankingsupervision.europa.eu/press/speeches/date/2015/html/se150922.en.htm
l [Qasja: 1 Tetor 2016]
Financial Services Faculty (2010) Audit of Banks: Lesons from the Crisis. Qasshëm nga:
https://www.icaew.com/-/media/corporate/files/technical/audit-and-assurance/auditquality/audit-quality-forum/meeting-notes-2010/audit-of-banks-lessons-from-the-crisis-5jul-2010.ashx [Qasja: 11 Gusht 2015]
ICAEW. (2012) Why is audit important? Qasshëm nga:
http://www.trueandfair.org.uk/ëhat_is_an_audit/what-is-an-audit [Qasja: 1 Tetor 2016]

29

Instituti Riinvest. (2015) Sektori Bankar: Ndihmese apo Barriere. Qasshëm nga:
http://kfos.org/wp-content/uploads/2012/10/Banking-Sector-ALB.pdf [Qasja: 15 Tetor
2016]
Russell, J. P. (2013) What is auditing? ASQ Quality Press, 2013.
Kristo, E. (2014) Vlera e Shtuar e Auditimit të Brendshëm, Rasti i Sistemit Bankar në
Shqipëri.

Qasshëm

nga:

http://www.doktoratura.unitir.edu.al/wp-

content/uploads/2014/12/Doktoratura-Elsa-Kristo-Fakulteti-i-Ekonomise-Departamenti-iFinances.pdf [Qasja: 12 Gusht 2016]
Ministria e Integrimit Europian. (2015) Ekonomia e Kosovës. Qasshëm nga:
http://www.mei-ks.net/sq/kosova/ekonomia-e-kosoves [Qasja: 12 Korrik 2016]
Open Data.AL. (2011) Sistemi Bankar në Kosovë. Qasshëm nga:
http://open.data.al/sq/lajme/lajm/lang/en/id/224/Sistemi-Bankar-ne-Kosove [Qasja: 1
Nëntor 2016]
Republika e Kosovës. (2009) Ligji për auditimin e brendshëm. Qasshëm nga:
http://www.kuvendikosoves.org/common/docs/ligjet/2009-128-sh.pdf [Qasja: 1 Tetor
2016]
SITEMAP. (2016) Why is auditing important? Qasshëm nga:
https://www.reference.com/business-finance/auditing-important-2daa49efeb4cda63 [Qasja:
1 Tetor 2016]
The Kosovo Banker. (2014) Bankat dhe Ligjet.Qasshëm nga: http://bankassoc-kos.com/wpcontent/uploads/2014/07/The-Kosovo-Banker-Nr05_SHQIP.pdf[Qasja: 18 Korik 2014]
RBKO. (2016) Annual Report. Qasshëm nga:
http://www.raiffeisen-kosovo.com/repository/docs/2016-04-28__Annual_Report_2016_Alb.pdf [Qasja: 12 Gusht 2016]

30

PCBK. (2015) Repository. Qasshëm nga: https://www.procreditbankkos.com/repository/docs/AR-2015-al_205207.pdf [Qasja: 15 Korrik 2016]
TEB. (2015) Annual Report. Qasshëm nga: http://www.tebkos.com/images/uploads/files/TEB-Annual-Report-2015-ALB.pdf [Qasja: 20 Korrik 2016]

31

